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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИДАГИ ХАТАРЛАР ВА
УЛАРНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ
Баймирзаев Дилмурод Нематович
Наманган давлат университети, таянч докторант
E-mail: dilnazdon@mail.ru
Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари баён этилган.
Қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятидаги асосий хатарлар аниқланган ва таҳлил
этилган. Хатарларни бошқариш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.
Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер хўжалиги,
хатарлар, хатар турлари, табиий хатар, ишлаб чиқариш хатари, молиявий хатар,
бошқарув хатари, хатарларни бошқариш.
РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Баймирзаев Дилмурод Нематович
Наманганский государственный университет, базовый докторант
Аннотация. В статье описаны особенности ведения сельского хозяйства. Выявлены
и проанализированы основные риски в деятельности сельскохозяйственных предприятиях.
Разработаны практические рекомендации по управлению рисками.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, сельское
хозяйство, риски, виды рисков, природные опасности, производственные риски, финансовые
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RISKS IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR
MANAGEMENT
Baymirzaev Dilmurod Nematovich
Namangan State University, Basic Doctoral Student
Abstract. The article describes the features of agriculture. Identified and analyzed the main
risks in the activities of agricultural enterprises. Practical recommendations on risk management
have been developed.
Key words: agriculture, agricultural enterprises, agriculture, risks, types of risks, natural
hazards, production risks, financial risks, management risks, risk management.
Глобаллашув ва иқтисодий интеграция жараёнларининг кучайиб бориши,
иқтисодиётнинг эркинлашуви, халқаро даражадаги рақобат даражасининг ортиши
каби омиллар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига тамомила янги
талабларни белгилаб бермоқда. Давлат иқтисодий сиёсатининг очиқ иқтисодиёт
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тамойиллари томон йўналтирилиши хўжалик фаолиятидаги хатарларни аниқ
белгилаб олиш ва таснифлаш заруриятини келтириб чиқармоқда.
Хатарлар деярли ҳар қандай фаолиятда мавжуд бўлган объектив омилдир.
Улар кўплаб соҳаларда мавжуд, аммо қишлоқ хўжалигида уларнинг таъсири жуда
кучлидир. Амалиётда хўжалик фаолиятидаги хатарлардан қутулиб қолишнинг
деярли имконияти йўқ. Шунинг учун хатарларни бошқариш бўйича чоратадбирларни ишлаб чиқиш қишлоқ хўжалиги корхонаси фаолиятидаги муҳим
вазифалари бири ҳисобланади.
Маълумки, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш жараёни турли мазмундаги
хатарлар таъсирида амалга ошади. Қишлоқ хўжалигидаги хатарлар ўзига хослиги
билан ажралиб туради. Чунки қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш жараёни
бевосита тирик организмлар – ер, ўсимлик, чорва моллари билан боғлиқ бўлади ва
табиий қонунлар иқтисодий қонунлар билан боғланиб кетади [1].
Миллий иқтисодиётнинг ҳар қандай тармоғи учун характерли бўлган асосий
иқтисодий қонуниятлар қишлоқ хўжалигида ҳам амал қилсада, у қуйидаги ўзига хос
хусусиятлари билан бошқа тармоқлардан фарқ қилади:
1. Ишлаб чиқариш жараёнида ер ва биологик организмларнинг асосий восита
сифатида иштирок этиши, уни биологик ва табиий муҳитга юқорида даражада
боғлиқлиги, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ва нархларнинг
ўзгаришида табиий омиллар таъсирининг юқорилиги;
2. Қишлоқ хўжалиги корхоналарини ҳудудлар бўйича тарқоқ жойлашуви,
ишлаб чиқариш жараёнини марказдан узоқ бўлган ҳудудларда амалга оширилиши;
3. Ишлаб чиқариш воситалари таркибида асосий фондлар салмоғининг
катталиги, қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳар бир турини етиштиришда махсус
агротехника мажмуасидан фойдаланишни талаб этиши, улардан фойдаланишда
сарф-харажатларнинг юқорилиги;
4. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва даромад олишнинг
мавсумий характерга эга эканлиги, ишлаб чиқариш даврининг узоқ давомийлиги
туфайли бозор ўзгаришларига тез мослашиш имкониятининг чекланганлиги;
5. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг салмоқли қисмини хом ашё сифатида
қайта ишлаб чиқариш жараёнига йўналтирилиши, қишлоқ хўжалигини қайта
ишлаш корхоналари билан муносабатларда уларга қарамлилиги;
6. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг аксарият қисмини тез бузилувчанлик
хусусиятига эгалиги, талаб ва таклиф асосида уларнинг ассортиментини тез
ўзгартириш имконининг йўқлиги ва бошқалар [4].
Қишлоқ хўжалигининг ўзига хос жиҳатлари тармоқни хатарларга
мойиллигини кўрсатади. Қишлоқ хўжалигида хатарлар хилма хил бўлиб, улар
ишлаб чиқариш жараёнига турли даражада таъсир кўрсатади. Хатарларнинг таъсир
этиш даражаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ҳудудлар бўйича ташкил
этиш ва уни ихтисослашувига олиб келади. Қишлоқ хўжалиги корхоналари
фаолиятига таъсир кўрсатувчи хатарларнинг серқирралиги ва мураккаб тизимдан
иборат эканлиги уларнинг самарали фаолият кўрсатиш имкониятларини чеклайди.
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Хатарларни туркумлашда турли ёндашувларни таҳлил қилиш, агросаноат
мажмуасининг тармоқ хусусиятлари ва хатарларни бошқариш самарадорлигини
тадқиқ этиш асосида қишлоқ хўжалик корхоналари фаолиятида қуйидаги асосий
хатарларни ажратиш кўрсатиш мумкин (1-расм).
Қишлоқ хўжалигига ташқи омилларнинг таъсири жуда кучлидир. Қишлоқ
хўжалигида табиий, экологик ва сиёсий хатарлар алоҳида ўрин тутади. Чунки
уларни бошқариш бир мунча мураккабдир. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги
корхонаси ўз фаолиятини амалга оширишда уларни ҳисобга олиши, башорат
қилиши ва уларга мослашиши зарурдир. Шунингдек, бозор, ишлаб чиқариш,
технологик, молиявий ва бошқарув билан боғлиқ хатарлар ҳам мавжуд бўлиб, улар
бевосита хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида вужудга келади.
Экологик муҳитнинг бузилиши, об-ҳавонинг кескин ўзгариши, қуёш
радиациясининг ортиши, сув ва атмосферага зарарли моддаларнинг ташланиши
билан боғлиқ жараёнлар табиий хатарларни вужудга келишига сабаб бўлади.
Қишлоқ хўжалигида об-ҳаво, экологик ва биологик хатарларнинг таъсири жуда
юқори бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигига ва
чорвачиликка жиддий зиён етказади. Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ишлаб
чиқариш харажатларини ортишига, маҳсулотларни сотиш ҳажми, фойда ва
рентабеллик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади.
Сўнги йилларда қишлоқ хўжалигида экологик хатарнинг таъсири ортиб
бормоқда. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида полиэтилен
плёнкалар, кимёвий ўғитлар, пестицидларнинг меъёридан ортиқ ишлатилиши,
қишлоқ хўжалиги транспорт воситаларининг атроф-муҳитга салбий таъсирининг
ортиши, қишлоқ хўжалиги зараркунандаларига қарши биологик кураш, алмашлаб
экишнинг агротехник талабларининг бузилиши, чорва молларини меъёрда
парвариш қилмаслик каби омиллар экологик хатарнинг кучайиши сабаб бўлмоқда.
Маълумки, табиий хатарларни бошқариш бирмунча мураккаб жараёндир,
бироқ уларни олдиндан башорат қилишнинг имкони мавжуд. Табиий хатарлар
қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ишлаб чиқариш жараёнига таъсири жуда
кучлидир. Қишлоқ хўжалиги корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнининг табиийиқлим, жонли ва биологик организмлар, географик муҳит ва об-ҳавога бевосита
боғлиқлиги улар фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва суғурталаш каби бир қатор
ҳимоя воситаларини яратишни талаб қилади [2].
Қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан йил давомида етиштириладиган
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари табиий хатарлар таъсири туфайли нобуд бўлишига
олиб келади. Бунинг натижасида аксарият қишлоқ хўжалиги корхоналари катта
зарар кўрадилар. Ушбу ҳолат уларнинг келгуси фаолиятига ҳам таъсир этади.
Табиий ҳатарлар нафақат қишлоқ хўжалигига, балки бутун мамлакат миқёсида
озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ жиддий муаммоларни ҳам кетириб чиқаради.
Қулай об-ҳаво шароитида ҳосилни мўл бўлиши бозорда истеъмолдан ортиқча
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг таклифини вужудга келтиради. Бунинг
натижасида уларнинг нархи бозорда кескин пасайишига олиб келади. Бундай
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ҳолатда қишлоқ хўжалик корхоналари етарли даромадни қўлга кирита олмайдилар.
Баъзан нархларнинг бундай даражада пасайиши маҳсулот таннархини қоплашга
имкон бермайди.
Қишлоқ хўжалиги корхоналарини қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат
қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг бозор талабидан ортиқча қисмини сотиб
олиши, уларни сақлаш учун махсус омборхоналар ташкил этиши, бозорда қишлоқ
хўжалик маҳсулотлари нархлари барқарорлигини сақлаган ҳолда уларнинг
экспортини йўлга қўйиш, давлат эҳтиёжлари учун қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
ҳарид нархини ошириб бориш ҳисобига қишлоқ хўжалиги корхоналарининг
молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳозирги вақтда
дунёнинг бир қатор илғор давлатларида бу амалиёт йўлга қўйилган бўлиб, ўз
самарасини бермоқда [2].
Айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг тез бузилувчанлиги уларни узоқ
вақт давомида сақлаш ёки олис масофаларга ташиш имкониятларини чеклайди.
Қишлоқ хўжалиги корхоналаридан фарқли равишда саноат, савдо ва хизмат
кўрсатиш корхоналари бир мунча устунликка эга бўлиб, бозорда қулай вазият юзага
келгунга қадар ўз маҳсулотларини сақлаб туриш имкониятига эгадирлар. Қишлоқ
хўжалиги корхоналари эса мева, сабзавот ёки сут каби тез бузилувчан
маҳсулотларни бозорда қулай вазият келишини кутиб, узоқ вақт ушлаб тура
олмайдилар. Бу хил маҳсулотлар маълум муддат ўтгандан сўнг ўзининг истеъмол
қийматини йўқотиши сабабли фермерлар бозорда ташкил топган нархлар
даражаси билан қаноатланишига мажбур бўладилар [3].
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Табиий хатарлар
Бошқариб
бўлмайдиган
хатарлар

Экологик хатарлар
Сиёсий хатарлар

Қишлоқ хўжалик корхоналари
фаолиятидаги асосий хатарлар

бозор ҳолатининг ўзгариши
Бозор билан
боғлиқ хатарлар

рақобатни кучайиши
муомала харажатларини ортиб кетиши
ишлаб чиқариш ҳажмини қисқариши

Ишлаб чиқариш
билан боғлиқ
хатар

хўжалик шартномаларини бажарилмаслиги
кўзда тутилмаган харажатларни пайдо бўлиши

Хўжалик
фаолияти билан
бевосита боғлиқ
хатарлар

аграртехниканинг етишмаслиги
Технологик
хатар

минерал ўғитларнинг етишмаслиги
кимёвий воситаларнинг етишмаслиги
инвестицион хатар

Молиявий
хатарлар

пулнинг қадрсизланиши
малакали кадрларни йўқотиш

Бошқарув билан
боғлиқ хатарлар

раҳбар билимсизлиги
иш вақтини йўқотиш

1-расм. Қишлоқ хўжалик корхоналари фаолиятидаги асосий хатарларнинг
туркумланиши.
Технологик хатарлар аграр тармоқни етарли даражада қишлоқ хўжалиги
техникаси, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари, минерал ўғитлар ва бошқа
саноат ресурслари билан етарли даражада таъминланмаслиги туфайли вужудга
келади. Натижада қишлоқ хўжалиги ишларининг олиб бориш муддатлари
бузилади, маҳсулотни йўқотиш хавфи пайдо бўлади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархларининг юқорида даражада
ўзгарувчанлиги нарх билан боғлиқ хатарларни вужудга келтиради. Қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш рентабеллигини таъминловчи нарх
даражасини кескин тушиб кетиши кишлоқ хўжалиги корхоналарини моддий зарар
кўришига олиб келади.
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Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари нарх даражасига бозор конъюктураси, давлат
сиёсати, агросаноат мажмуаси тизимидаги монополия ва бошқа омиллар таъсир
этади. Шунингдек, қишлоқ хўжалигида нархлар диспаритети муаммоси кескин
ҳисобланиб, тармоқ тараққиётига тўсқинлик қилувчи асосий хатарлардан бири
ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ва унга ресурс етказиб берувчи саноат тармоқлари
ўртасидаги нархларнинг номутаносиблиги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши
самарадорлигининг пасайишига олиб келади.
Сиёсий хатарлар мамлакатда сиёсий вазиятни кескинлашуви ва ҳарбий
тўқнашувларни келиб чиқиши билан юзага келади. Мамлакатдаги нобарқарор
сиёсий вазият ва давлат сиёсатини кескин равишда ўзгариши қишлоқ хўжалик
корхоналари фаолиятига жиддий хавф солади.
Қишлоқ хўжалиги корхонаси томонидан турли мазмундаги молиявий
шартномаларни тузиш ва молиявий операцияларни амалга оширишда пул
маблағларини йўқотиш хавфи молиявий хатарларни юза келтиради. Бундай
ташқари томонлардан бирининг тўлов лаёқатини йўқотиши, банкдаги ҳисоб
рақамини музлатилиши, молиявий ресурсларнинг бир қисмини олиб қўйилиши,
тўловларни кечиктирилиши каби ҳолатлар қишлоқ хўжалик корхонаси учун
жиддий хавф туғдиради.
Қишлоқ ҳудудларида юқори малакали ишчи кучининг камлиги, ёш
мутахассисларни ўқитиш ва жалб этишнинг сустлиги, тармоқда тажрибали ишчи ва
ходимларнинг етишмаслиги персонал билан боғлиқ хатарларни юзага келтиради.
Демографик вазиятни ўзгариши, малакали ва иқтисодий фаол аҳоли қатламини
шаҳарга кўчиб ўтишининг фаолллашуви қишлоқ хўжалиги корхоналарини
малакали ходимлар ва ишчи кучи билан таъминланишини заифлашувига олиб
келади [5].
Қишлоқ хўжалиги корхонасининг самарали фаолият юритишини
таъминлашда хатарларни башорат қилиш, уларни бошқариш, хатарлардан
огоҳлантириш ва минималлаштиришнинг илғор усулларни тўғри танлаш лозим.
Хатарлар шароитида асосланган қарорларни қабул қилишда қишлоқ хўжалиги
корхонаси хатарларни бошқариш бўйича ўз стратегиясини ишлаб чиқиши лозим.
Қишлоқ хўжалигидаги хатарларни бошқаришда қуйидаги чора-тадбирларни
амалга ошириш зарурдир:
1)
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида илғор технологиялардан
самарали фойдаланиш (агротехник тадбирларни тўғри режалаштириш, об-ҳаво
шароити бўйича тўпланган тажрибаларни оқилона қўллаш, сув ресурсларини
бошқариш ва бошқалар);
2)
Фермер хўжаликларидан ташкил топган гуруҳлар кооперацияси ҳамда
агросаноат мажмуасидаги вертикал ишлаб чиқариш занжири ўртасида хатарларни
тақсимлаш;
3)
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишнинг илғор бозор
технологияларини қўллаш, ишлаб чиқариш, сотиш ва етказиб бериш бўйича
шартномавий муносабатларни такомиллаштириш;
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4)
Қишлоқ хўжалиги корхоналарида капитал ва қарздорликни
бошқаришнинг самарали усулларини қўллаш;
5)
Қишлоқ
хўжалигидаги
хатарларни
суғурталашнинг
бозор
механизмларини такомиллаштириш;
6)
Даромадларни диверсификациялаш, кўп тармоқли фаолиятни ташкил
этиш асосида қўшимча даромадлар олиш манбаларини кенгайтириш.
7)
Илмий-тадқиқот ва консалтинг маслахатларини бериш муассасалари
орқали хатарларни минималлаштириш бўйича фермерларга тавсиявий ва амалий
ёрдам кўрсатиш, ишлаб чиқариш жараёнида замонавий илғор технологияларни
тадбиқ этиш бўйича малакаларини ошириш, об-ҳаво бўйича тезкор ахборотлар ва
прогнозларни бериш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва
сотишдаги янги ёндашувлар ҳақида билимларни шакллантириш;
8)
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга
солиш бўйича чора-тадбирларни янада такомиллаштириш;
9)
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари нархларини қуйи чегераларини
белгилаш,
экспортер
корхоналарни
рағбатлантириш,
қишлоқ
хўжалик
маҳсулотларини сақлашни таъминлаш, квоталар белгилаш;
10)
Табиий офатлардан кўрилган зарарларни қоплаш;
11)
Суғурталашни субсидиялаштириш дастурлари ишлаб чиқиш орқали
турли хатарлар (дўл, қурғоқчилик, совуқ уриш, зараркунандалар ва бошқалар)да
қўллашни йўлга қўйиш.
Демак, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг барқарор фаолият юритишини
таъминлаш хатарларни бошқариш бўйича зарур чора-тадбирларни ишлаб
чиқишни тақазо этади. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини турли хатарларга
мослаштириш бўйича аниқ вазифаларни белгилаш лозим. Тадқиқотлар шуни
кўрсатмоқдаки, замонавий шароитларда қишлоқ хўжалиги корхоналарининг
рақобатбардошлигини таъминлаш, даромад олиши ва йўқотишларни камайтириш
бўйича зарур стратегик ва тактик қарорларни қабул қилиш мақсадга мувофиқ
бўлади.
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